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ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА ШАХС ВА ЖАМИЯТ
МАНФААТЛАРИНИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД БИЛИМЛАРНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА.
Баннаев Нурмуҳаммад Тошмаматович
Наманган мухандислик қурилиш институти транспорт факультети “Ижтимоий
фанлар” кафедраси ўқитувчиси, мустақил тадқиқотчи
Аннотация: Ушбу мақолада талабаларда шахс ва жамият манфаатларини
уйғунлигини таъминлашга оид билимларни шакллантиришни назарий жихатдан тахлил
қилинган. Ҳар бир шахс ўз атрофидаги кишиларнинг доимий маънавий мададини сезиб
турсагина, уюшма, шахс ўртасидаги бундай алоқалар инсон қобилияти ва
хусусиятларининг ривожланишига имкон беради. Бундай алоқаларни бузиш эса, аксинча
шахснинг ривожланишини секинлаштириш, ҳарактери ва руҳий оламида ҳар хил
ноинсоний хусусиятларини жонлантириш мумкин. Нисбатан бир хил ишни бажарадиган
ташкилот ва жамоаларда хизмат қилувчи кишилар орасидаги мулоқот ва муносабат,
айниқса ёшларнинг шахсий хусусиятларини тарбиялашнинг асосий омилларидан биридир.
Бундай мулоқот бирор кишини камситиш ёки фақат катта ёшли бўлгани учунгина унга
бўйсиниш муносабатлари асосига қурилса, кўзланган натижани бермайди. Натижада
ижтимоий мухитда ўз ўзидан қарама-қаршиликлар вужудга келиб, уни бартараф
этмагунга қадар маълум ривожланишга эмас балки, аксинча жамиятнинг бузулишига олиб
келади.
Таянч сўз ва тушунчалар: ҳуқуқ, шахс, жамият, давлат
УЛУЧШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ И
СООБЩЕСТВА В ЗАПРОСАХ ВУЗОВ
Бананаев Нурмухаммад Тошмаматович
Преподаватель кафедры «Общественные науки», Научно-исследовательский
Институт транспорта Намгми
Аннотация: Тема личности и общества направлена на объяснение этих проблем и
помощь студентам в приобретении навыков непосредственного участия в сложных
процессах социальной реальности, окружающей их.
Пока каждый человек ощущает постоянную духовную поддержку окружающих,
такая связь между индивидуумом и индивидом будет способствовать развитию
человеческих способностей и характеристик. Нарушение таких отношений может,
наоборот, замедлить развитие личности и возродить различные нечеловеческие и
физические характеристики характера. Общение и общение между людьми, которые
работают в относительно похожих организациях и сообществах, является одним из
ключевых факторов, способствующих воспитанию личностных характеристик молодых
людей.
Ключевые слова: и понятия-право, личности, сообщества, государство
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Bananaev Nurmuhammad Toshmamatovich
Lecturer, department of social sciences, nammi transport research institute
Abstract: The theme of the individual and society is aimed at explaining these problems and
helping students to acquire the skills of direct participation in the complex processes of social reality
surrounding them. As long as each person feels the constant spiritual support of others, such a
connection between the individual and the individual will contribute to the development of human
abilities and characteristics. The violation of such relations can, on the contrary, slow down the
development of personality and revive various inhuman and physical characteristics of character.
Communication and communication between people who work in relatively similar organizations
and communities is one of the key factors contributing to the upbringing of personal characteristics
of young people.
Keywords: The right, individual, society, The state
“Токи жамиятнинг ҳар қайси аъзоси ўз ҳуқуқи, ўз бурчи ва масъулиятини
пухта билмас экан, уни ҳаётий эҳтиёж сифатида англамас экан, бизнинг
ислоҳот, янги ланиш ҳақидаги барча сўзларимиз, саъй-ҳаракатларимиз
бесамар кетаверади. Бугун одамларнинг дунёқараши, онги тафаккурини
ўзгартириш мана шу масала билан чамбарчас боғлиқ бўлиб қолади”.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев
Мамлакатимизда мустақиллик йилларида амалга оширилган кенг кўламли
ислоҳотлар миллий давлатчилик ва суверенитетни мустаҳкамлаш, хавфсизлик ва
ҳуқуқ-тартиботни, давлатимиз чегаралари дахлсизлигини, жамиятда қонун
устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний
бағрикенглик муҳитини таъминлаш учун муҳим пойдевор бўлди, халқимизнинг
муносиб ҳаёт кечириши, фуқароларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга
чиқариш учун зарур шарт-шароитлар яратди.
Жумладан, миллий ҳуқуқ тизимида сўнгги йилларда кўлами ва моҳияти
нуқтаи-назаридан ислоҳотларнинг янги даври бошланди. Инсон ҳуқуқ ва
эркинликларини, унинг қонуний манфаатларини амалда таъминлашга нисбатан
муносабатни тубдан ўзгартириштизимдаги ислоҳотларнинг бош ғоясига айланди.
Давлат фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамланган
ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлайди.
Ижтимоий тараққиётнинг ҳозирги глобаллашуви жараёнида шахс важамият
муносабатлари муаммосига эътиборнинг кучайиб бораётганлиги табиий бир ҳолдир.
Ижтимоий тараққиётнинг кейинги босқичларида, хусусан XIX асрда шахс ва жамият
муносабатларини тадқиқ қилиш ижтимоий заруриятга айланди. Европалик
олимлар (Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, Гегель, М.Вебер ва бошқалар), қадимги дунё
олимлари ва Марказий Осиё мутафаккирларининг бу ҳақдаги фикрларини
ривожлантириб, шахс ва жамият муносабатлари мазмунига кенг ва илмий таъриф
беришга ҳаракат қиладилар. Улар жамият ўз-ўзини ташкил этувчи ва
бошқаришдаги ғоят мураккаб ижтимоий организм эканлигини эътироф этдилар ва
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одамлар ўртасида амал қиладиган ахлоқий, диний, сиёсий, иқтисодий, мафкуравий
муносабатларнинг тарихан таркиб топган мажмуи эканлигини таъкидладилар.
Шахс тушунчасини «индивид» тушунчасидан фарқлаш лозим.
Индивидуаллик ҳақида турли даражада гапириш мумкин. Масалан, биохимик,
нейрофизиологик, психологик ва ҳоказо. Лекин бу индивидуаллик шахс
тушунчасини тўлиқ акс эттирмайди. Шахс эса онг ва ўз-ўзини англаш пайдо бўлиши
билан юзага келади.
Фалсафий-қомусий луғатда индивид тушунчасини, аниқроғи
индивидуализмни (лотинча-бўлинмас) инсон шахсий ҳаётининг алоҳидалиги, шахс
ҳуқуқларининг мутлоқлигини ва автономиясини ифодаловчи фалсафий ахлоқий
тамойил, деб таърифланган.
Индивидуализм атамасини Шарқ ва Fарб мутафаккирлари ўзига хос
мазмунда ишлатиб келганлар. Fарб олимлари индивидуализмга лотинча
individium–бўлинмас, яъни инсон шахсий ҳаётининг алоҳидалиги сифатида
қараганлар, Шарқда эса, фард ( )فردарабчадаги якка, ёлғиз маъносида ишлатилиб,
унинг мазмуни кенг қамровли эканлигига эътибор қаратилган.
Ўрта аср охирларидан бошлаб индивид (фард) жамоадаги ўз ўрнини топган
шахсга нисбатан ишлатилган, индивидуалликнинг шахсдан фарқи индивиднинг
бетакрорлиги, алоҳидалиги ва ўзига хослигидир.
Тарихий тараққиёт натижасида фақат шахснинг шаклланиши мавжуд
ижтимоий тузумнинг ўзгариши билан чегараланмайди, балки шахс билан жамият
муносабатлари ҳам ўзгариб, ривожланиб боради.
Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг шахснинг ҳар томонлама,
яхлит ривожланишига йўл очилди. Бу ҳолат давлати-мизнинг қатор фармон ва
қарорлари билан мустаҳкамланмоқда. Хусусан «Кадрлар тайёрлаш миллий
дастури» нинг ҳаётга тадбиқ қилиниши фикримизнинг ёрқин далилидир.
Демократик жамиятнинг шаклланиши ва тараққиётни амалга ошириш
жараёни кетаётган ҳозирги шароитда одамлар ўртасида амал қиладиган ахлоқий,
сиёсий, ижтимоий, ҳуқуқий, диний ва мафкуравий муносабатларни яхшилаш ва
мустаҳкамлаш учун халқимиз маънавиятини такомиллаштиришга алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Шахс ва жамият муносабатларининг ахлоқий, ҳуқуқий жиҳатларини
мустаҳкамлаш инсон шахсини шакллантиришга, фуқаролик жамиятининг
асосларини яратишга боғлиқдир.
Шарқ халқларида шахснинг ақл-заковати, зеҳнли, қўрқмас, ботир, камтар ва
одиллик каби ахлоқий, жисмоний сифатлари қадрланган; д) шахс ва жамият
муносабатлари муайян жамиятда қабул қилинган қонун-қоидалар, ҳуқуқ ва
вазифаларни амалдаги талаблар асосида бажариш орқали шаклланади; е)
демократик ва ҳуқуқий давлатни шакллантириш жараёни кетаётган ҳозирги
шароитда комил инсон шахсини шакллантириш шахс ва жамият муносабатларини
ҳуқуқий давлатни шакллантириш шахс ва жамият муносабатларини ҳуқуқий
тамойиллари асосида мустаҳкамлаш, маърифий- маданий ҳаётни юқори босқичга
кўтариш фуқаролик жамиятини барпо этишга асос бўлиб хизмат қилади.
Ўзбекистон Республикасида шахс ва жамиятни ривожланиши учун барча
шарт-шароитлар яратилган бўлсада, буни етарли деб бўлмайди, чунки, мактабгача
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таълим, таълим ва олий таълим тизимларида шахс ва жамият тушунчаларини
ёритиб бериш ва ўқувчи талабаларга лозим даражадаги маълумотларни бериш
борасида оқсоқликлар мавжуд. Айнан кишилик жамиятини ривожланишида
шахснинг роли ва унинг жамиятда ўрнини белгиланиши учун бола, ўқувчи, талабашахс тушунчасини билиши лозим. Таълим муассасаларида шахснинг шаклланиши
учун тарих, ҳуқуқ, манавият ва шунга ўхшаш дарсликлар орқали шахсга таъриф
берилсада уни тўла деб бўлмайди, чунки, охирги вақтларда ўтказилган сўровларда
шахс ва жамият тушунчаларини қай даражада талабалар билишини ўрганилганда,
талабаларимиз шахс ва жамиятни тахлил қилиб бера олмаётганини кўришимиз
мумкин.
Демократик давлат ҳамда фуқаролик жамият ўз–ўзидан пайдо бўлиб
қолмайди. Инсонлар ўзи орзу қилган жамиятни ўз меҳнати билан қуришади, барпо
этишади. Ўзлари барпо этган жамиятда эса, инсон ва унинг манфаатлари энг олий
қадрият сифатида эътироф этилади. Шундай экан инсон, унинг қизиқишлари ва
эҳтиёжлари доимо барпо этмоқчи бўлган жамиятнинг диққат марказида туради,
ушбу жамиятнинг қурувчиси ҳисобланади. Инсоннинг ўзи ким, жамиятнинг ўзи
нима, инсон қандай вужудга келган, уларнинг ахлоқий, сиёсий, диний, эстетик,
ҳуқуқий дунёқарашлари қандай таркиб топган, жамият ва шахснинг ўзаро
муносабати қандай вужудга келган деган масалалари доимо инсониятни
қизиқтириб келган.
Шахс ва жамият предмети ана шу муаммоларни тушунтириш ва ўқувчиларда
уларни қуршаб турган ижтимоий воқеликнинг мураккаб жараёнларида бевосита
иштирок этиш кўникмаларини ҳосил қилишга йўналтирилган. Шуни таъкидлаб
ўтиш жоизки, киши ижтимоий жараёнларда ўз ўрнини билиши, жамитда вужудга
келган турли вазиятларда ўзларини тутишлари, фикр билдиришлари лозим.
Муаммоларни мустақил ҳал қилиб, олган билимларига суянган ҳолда мустақил
хулосалар чиқаришга ҳаракат қиладилар.
Энди шахс билан жамият тушунчаларига эътибор қаратсак. Инсон ижтимоий
мавжудот, шу сабабли шахс сифатида у фақат жамиятда ривожланади. Шахс
маълум бир ижтимоий муҳитда яшайди. У оила аъзосидир ва маълум ижтимоий
қатламнинг вакилидир. Унинг бутун ҳаёти жамоада бошқа кишилар билан
муносабатда, алоқада ўтади.
Жамият ривожланишида жамият томонидан расмий эълон қилинган мақсад
ва нормалар билан жамият аъзоларининг реал хулқ-атвори, улар ҳақиқатда амал
қилаётган нормалар ўртасида ҳал қилиш мураккаб бўлган, ҳал қилиб бўлмайдиган
низолар мавжуд. Бу низолар асосан ижтимоий табақалар: миллатлар, элатлар
ўртасидаги доимий бўлиб турадиган ҳолдир, бу эса объектив қонуниятдир.
Шахснинг эркин ривожланиши мумкин бўлмаган жамиятда, унинг мукаммал
етук шахсга айланиши учун зарур шарт-шароит бўлмайди (айниқса, маънавий етук
бўлиши учун).
Ҳар бир шахс ўз атрофидаги кишиларнинг доимий маънавий мададини сезиб
турсагина, уюшма, шахс ўртасидаги бундай алоқалар инсон қобилияти ва
хусусиятларининг ривожланишига имкон беради. Бундай алоқаларни бузиш эса,
аксинча шахснинг ривожланишини секинлаштириш, ҳарактери ва руҳий оламида
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ҳар хил ноинсоний хусусиятларини жонлантириш мумкин. Нисбатан бир хил ишни
бажарадиган ташкилот ва жамоаларда хизмат қилувчи кишилар орасидаги мулоқот
ва муносабат, айниқса ёшларнинг шахсий хусусиятларини тарбиялашнинг асосий
омилларидан биридир. Бундай мулоқот бирор кишини камситиш ёки фақат катта
ёшли бўлгани учунгина унга бўйсиниш муносабатлари асосига қурилса, кўзланган
натижани бермайди. Натижада ижтимоий мухитда ўз ўзидан қарама-қаршиликлар
вужудга келиб, уни бартараф этмагунга қадар маълум ривожланишга эмас балки,
аксинча жамиятнинг бузулишига олиб келади.
Айниқса ҳозирги глобаллашув даврида бу тез фурсатларда вабо касали
мисоли кучайиб бориб, ривожланиб бораётган ҳарқандай жамиятни емириб
бормоқда. Бунда тарафларнинг айнан, ижтимоий қаьтламдаги ёшларга таъсири
ортиб, ушбу ёшларнинг жамиятни тушуна олмаслиги ва шунинг оқибатида
зиддиятга киришиб, борлиқ маконни қамраб олинишига харакат қилинмоқда.
Шунинг учун ҳозирда шахс ва жамият манфаатларини уйғунлигини
таъминлашга оид билимларни кучайтиришимиз лозим деб биламан. Бу нима учун
керак? Шахс авваламбор кишилик жамиятида ўз ўрнини билиши учун ва кишилик
жамиятини ривожланишида қатнашиши учун, дастлаб ушбу тушунчаларни тўла
англаб, кейингина мулохаза юрита олади. Тахлилар натижаси шуни кўрсатдики,
ёшларимиз бу борадаги билими анча оқсоқланмқода. Ушбу билимларни
ривожлантирилмаса, ўз ўрнида бола тарих, ҳуқуқ, манавият кўринишидаги
билимларни ўқигани билан мантиқан тушунмайди.
Ҳозирда ёшларимизга нисбатан мафкуравий хуружларга дош бермасдан,
турли кўринишдаги интернет тармоқларида, шахс ва жамият тушунчаси
англамасдан туриб, мухокамага киришиб кетмоқда. Натижада турли кўринишдаги
сиёсий ўйинлар қурбонига айланмоқда. Шахснинг маънан баркамол ўсиши ва
жамият хаётида тўла иштирок этиб, турли кўришдаги жамиятларни ривожланиши
учун дастлаб у, ўзлигини англаши лозим. Шундагина турли кўринишдаги
хуружларга нисбатан имунитети ривожланади.
Мана яқин кунларда Россия Федерациясида давлат бошқарувига ва
сайловолди сиёсатига зид равишда Москва ва Санк Петербург шахарларида
опозицион кучлар айнан ёшлардан фойдаланиб, митингларни ўтказмоқда. Ушбу
митингларда қатнашаётган ёшлар таркибини қарасангиз, улар мактаб ёшидаги ёки
талабалардир. Уларга жамиятни қай даражада тушунишини сўралганда мутлақо
жамият хақида тасавурга эга бўлмай туриб, бузғунчи ғояларга асосланган
мавкуравий хуружлар асосида таёрланган интернет тармоқларида маълумот
асосида
жамият хаётига бахо бермоқда. Жамиятнинг сиёсий жараёнларида
иштирок этиб, салбий фикрлар асосида кимларнидир сиёсий ўйинларини
қурбонига айланмоқда.
Бундан эса биз тегишли тартибда хулосалар қилишимиз зарур ва ушбу
холатларни мамлакатимизда содир бўлишини олдини олиш учун мактабгача
таълим, таълим ва олий таълим муассасаларида ёшларимизга билим бериб, уларни
баркамоликка етаклашимиз лозим. Шунинг учун ҳозирги кунда Олий таълим
муассасаларида шахс ва жамият манфаатларини уйғунлигини таъминлашга оид
билимларни кучайтиришимиз керак деб, биламан.
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